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ABSTRAKT
Me krime kundër rendit kushtetues kuptohen ato vepra, veprime te kundërligjshme, te
drejtuara per te permbysur rendin kushtetues, me ane te vrasjeve, rrembimeve, torturave apo
akteve te tjera te dhunshme, etj, te kryera me faj dhe te denueshme nga legjislacioni penal.
Objekti, marrdheniet juridike te vendosura me Kushtetutë e me ligj per te siguruar rendin
kushtetues ne Kosovë dhe te mbrojtura nga legjislacioni penal. Nga ana objektive, krimet
kryhen me veprime aktive e te kundeligjshme qe shprehen në atentat, komplote, kryengritje,
marrje pa te drejte e komandes, thirrje publike per veprime te dhunshme, etj.
Subjekti, cdo person qe ka mbushur moshen per pergjegjesi penale dhe eshte I pergjegjshem.
Nga ana subjektive, kryhen me dashje dhe me qellim per të permbysur rendin kushtetues te
vendosur në një shtet.
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HYRJE

Duke vlerësuar rëndësinë, dhe kompleksitetin e sajë, kjo temë, në mënyrë modeste, synon ta
prezentojë rëndësinë e luftimit të krimit të organizuar.
Një punim diplome ka një strukturë të caktuar, përmes të cilës studenti përfundon studimet
universitare. Edhe unë, në këtë punim jam përpjekur, sigurisht nën udhëheqjen e prof.
Lavdim Krasniqit t`i përmbahem disa rregullave formale dhe strukturore për të krijuar një
punim sa më të plotë.
Në këtë kapitull do të paraqitet një vështrim i përgjithshëm në pika të shkurta për punimin
dhe qëllimin e këtij punimi. Me fjalë të tjera, do të paraqitet mëyra e luftimit të krimit të
organizuar duke ju referuar Kodit Penal të Kosovës.
Në fillim jam përpjekur që të jap disa koncepte teorike në përgjithësi, në lidhje me veprat
penale kundër krimit të organizuar dhe rendit Kushtetues e në veçanti duke dhënë specifikime
në luftimin e krimit.
Në të drejtën penale të Kosovës, burim kryesor dhe themelor është ligji. Veprat penale dhe
sanksionet penale duhet të jenë të përcaktuara me ligj. Sipas rregullës, veprat penale dhe
sanksionet penale përcaktohen me ligjet penale, që kanë mbështetje në aktet kushtetuese, si
akte themelore dhe më të larta juridike të shtetit, ku janë të përmbledhura parimet themelore
për të gjitha të drejtat, pra edhe për të drejtën penale. Prandaj, aktet kushtetuese janë burim i
të gjithave, pra edhe i të drejtës penale. Burim bazë i të drejtës penale është ligji penal,
përkatësisht kodi penal, atje ku ai ekziston. Ky burim bazë në Kosovë është Ligji i
përkohshëm penal i Kosovës.
Krahas të drejtës penale themelore, ekziston edhe e drejta penale plotësuese, burim i së cilës
janë ligjet nga lëmi tjetër, që përmbajnë dispozita penale- juridike. D.m.th. ligjet penale nuk
i përfshijnë të gjitha veprat penale, kështu që disa vepra janë të klasifikuara në ligje të tjera
të cilat rregullojnë një lëmë të posaçëm. Me këto ligje janë paraparë veprat penale dhe
dënimet me të cilat sigurohet respektimi i këtyre dispozitave, përkatësisht mbrojtja e atyre
marrëdhënieve shoqërore që janë lëndë e kësaj rregullative. Përmbledhja e të gjitha këtyre
ligjeve paraqet një ligjshmëri, plotësuese dhe ndihmëse penale. Nocioni “sekondar” kurrsesi
nuk do të thotë se këtu kemi të bëjmë me një rëndësi të dorës së dytë të këtyre dispozitave.
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Në mes tyre ka edhe aso ligjesh të cilat parashohin vepra shumë të rënda penale me dënime
të rrepta. Raporti i dispozitave në mes të ligjshmërisë sekondare dhe themelore penale është
i përcaktuar në atë mënyrë që dispozitat e ligjit të përgjithshëm penal vlejnë për të gjitha
veprat penale të përcaktuara me ligjet sekondare.
Ligjet themelore penale në kuadër të veprimtarisë së përgjithshme përcaktohen me nocionin
dhe elementet e veprës penale, si bazë e përgjegjësisë penale dhe sistem i sanksioneve penale
si parakushte dhe parime të përgjithshme për shqiptimin e sanksioneve penale, kushteve për
shuarjen e tyre ose rehabilitim. Në kuadër të veprimtarisë së veçantë, ky ligj përmban
dispozita për vepra penale të sistemuara sipas objektit grupor mbrojtës.
Aktet normative të organeve shtetërore dhe organeve tjera
Aktet nënligjore të organeve të administratës shtetërore paraqiten si burim i të drejtës penale
vetëm në ato raste kur dispozitat nga ligjet penale udhëzojnë në zbatimin e tyre. Ky rast
reflektohet te të ashtuquajturat normat penalo-juridike bankete (veprat kundër shëndetit të
njerëzve, kundër mjedisit ose kundër ekonomisë dhe qarkullimit të pagesave). Të cilat nuk
parashohin të gjitha përcaktimet e veprës penale apo sanksioneve, por japin kuadër të
përgjithshëm për përcaktimin e të dhënave themelore dhe plotësuese, si dhe sanksioneve të
cilat na udhëzojnë në ndonjë akt nënligjor. Këto vepra penale do të ekzistojnë, gjegjësisht do
të zbatohen nëse paraqitet cenimi i dispozitave ligjore dhe nënligjore.
Prej akteve nënligjore, si burim i të drejtës penale, në të shumtën e rasteve paraqiten
urdhëresat e Qeverisë, të organeve të administratës, si dhe aktet normative të organeve të
tjera, të organizatave ose bashkësive. Në raste të tilla aktet e këtyre organeve plotësojnë
lëndën e veprës penale, kështu që nga cenimi i tyre varet edhe ekzistimi i veprës penale.
Marrëveshjet ndërkombëtare
Si burime të së drejtës penale paraqiten edhe marrëveshjet ndërkombëtare d.m.th konventat
kur ato rregullojnë materien penalo juridike. Këto marrëveshje mund të paraqiten si burim
direkt dhe jo direkt i të drejtës penale. Si burim jo direkt, marrëveshjet ndërkombëtare mund
të paraqiten kur ratifikohen dhe shpallen si ligj i posaçëm që ka veprim të drejtpërdrejtë. Rast
i tillë është edhe Konventa për mosvjetrimin e krimeve të luftës dhe krimeve kundër
njerëzimit. Në të gjitha rastet tjera, qoftë kur shteti ndërmerr obligim që materien penalo
juridike ta rregulloj në mënyrë të caktuar, qoftë atëherë kur lënda e veprës penale është e
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harmonizuar me Konventën dhe siguron sanksion penal, marrëveshjet ndërkombëtare
paraqiten si burim i drejtpërdrejtë i të drejtës penale.

2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
1.1

Krimi i organizuar, pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar

Sipas paragrafit 1 të nenit 283 të KPK, kushdo që me dashje dhe me dijeni qoftë të qëllimit
dhe veprimtarisë së përgjithshme të grupit kriminal të organizuar ose qëllimit të grupit për të
kryer një apo më shumë vepra penale të cilat janë të dënueshme me burgim prej së paku katër
vjet, aktivisht merr pjesë në veprimtaritë kriminale të grupit duke ditur se pjesëmarrja e tillë
do të kontribuojë në realizimin e veprimtarive kriminale të grupit, dënohet me gjobë deri në
dyqind e pesëdhjetë mijë (250.000) Euro dhe me burgim prej së paku shtatë vjet. Siq shihet
këtë vepër penale mund ta kryej kushdo, ndërsa dënimi është komulativ, me gjobë dhe me
burgim.
Formë më të rendë të kësaj vepre penale parasheh paragrafi 2 i nenit 283 të KPK-sës sipas të
cilit, kushdo që organizon, themelon, mbikëqyr, menaxhon ose drejton veprimtaritë e grupit
kriminal të organizuar, dënohet me gjobë deri në pesëqind mijë (500.000) Euro dhe me
burgim prej së paku dhjetë (10) vjet.
Ndërsa formë edhe më të rendë të kësaj vepre penale parashihet në paragrafin 3 të nenit 283
të KPK. Sipas këtij paragrafi kur veprimtaritë e grupit kriminal të organizuar të parapara në
paragrafin 1 ose 2 të këtij neni rezultojnë në vdekje, kryesi dënohet me gjobë deri në pesëqind
mijë (500.000) Euro dhe me burgim prej së paku dhjetë vjet ose me burgim të përjetshëm.
Një mundësi për zbutje të dënimit parashihet që të bëjë gjykata për anëtarin e grupit kriminal
të organizuar i cili, para se grupi kriminal i organizuar të ketë kryer veprën penale, raporton
në polici ose prokurori, ekzistimin, formacionin dhe jep informata për grupin kriminal të
organizuar në detaje të mjaftueshme për të mundësuar arrestimin apo ndjekjen e grupit të
tillë.
Për qëllime të nenit 283 të KPK-së, “aktivisht merr pjesë” përfshin, por nuk kufizohet në
ofrimin e informatave ose mjeteve materiale, rekrutimin e anëtarëve të rinj dhe të gjitha
format e financimit të veprimtarive të grupit.
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Duke filluar nga historiku i këtyre organizatave terroriste që rrezikuan shtetin janë: Brigadat
e kuqe, në Itali, organizatë e cila shkaktoi shumë viktima me shumë akte terroriste ku Qeveria
italiane ishte në atë nivel sa mund te kapitullonte nga veprimet e kësaj brigade. Poashtu
fraksionet e armatës së kuqe që njihet si një organizat famekeqe terroriste që kishte lidhje me
shume organizata tjera terroriste me qendër në Gjermani shkaktoi viktima të lartë të shtetit
gjerman, financier, bankier madje edhe ministra persona me ndikim.
Me përkushtueshmërinë e shtetit kjo organizatë filloi të dobësohej dhe të shuhej e tëra.
Terrorizmi duhet cekur, se ndryshe nga krimi i organizuar që bëhet për përfitime financiare,
terrorizmi ka për qëllim të frikësoj seriozisht popullatën, dhe të detyroj shtetin apo zyrtarët
shtetror, të marrin një veprim që në gjendje normale nuk do ta merrnin.
Pra, këtu kemi të bëjmë me një grup indvidësh, të cilët kanë disa bindje ideologjike të cilat i
bashkojnë dhe veprojnë si grup, por që nuk kanë detyra formalisht te caktuara. Shihet qartë
pse kjo vepër penale është e rrezikshme sepse ketu skemi të bëjmë me veprime që bëhen për
përfitime finaciare por me persona që janë bashkuar në grup për qëllime dhe ideale shumë të
rrezikshme. Në vendin tonë, ka qenë mjaftë e veshtirë për të rënë në gjurmë ku menjeherë
pas mbarimit të luftës në vitin 1999, ka pasur disa organizata humanitare të cilat më vonë
kanë dal se kanë financuar terrorizmin. Në vitin 2015 shteti ka ndërmarrë veprime ndaj
goditjes së terrorizmit duke i arrestuar pjesmarrësit në luftrat jashtë shtetit. Duhet cekur se
më rënien e organizatave terroriste nacionaliste dhe me dobësimin e tyre hynë në skenë
organizatat terroriste islamike, të cilat janë aktuale edhe tash ku paraqesin rrezik për të gjithë
botën poashtu edhe për Kosovën. Kodi penal i Republikës së Kosovës parasheh sanksionin
penal të individëve të cilët lehtësojnë punën e këtyre organizatave aktuale që janë rrezik për
të gjithë shoqërinë, dënohen prej 5 deri 15 vite. Pra siq shihet edhe denimet janë më të rënda,
sepse pesha e veprës është shumë e rëndë. Ndihma në kryerjen e veprës poashtu është vepër
penale, rekrutimi për terrorizëm, trajnimi për terrorizëm, shtytja për kryerjen e veprave
terroriste. Kryrja e veprës terroriste e cila dënohet jo më pak se 5 vite burg kur i shktatohen
personave, individëve lendime të rënda trupore dënohen prej jo me pak se 10 vite burg, kurse
nëse shkatohet vdekja nga kryerja e kësaj vepre dënohen jo me pak se 15 vite burg deri me
burg të përjetshëm. Ndikimi i tyre është mjaft shqetësues, sipas organeve te sigurisë si dhe
qasja në rekrutimin e personave që duan ti bashkohen organizatave terroriste, të cilat mjetin
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propagandues mund të themi lirisht se e kanë në disponim - qasja në internet dhe në disa
website të ndryshme, e që ju mundesojnë një shfrytëzim të lehtë të qellimit të organizatave
për rekrutim e terroristeve, dhe përgatitjen e sulmeve. Thënë më qartë organet e larta të
sigurisë i pret një punë e veshtirë me këto organizata. Si në mbarë botën, edhe tek ne, ka
pasur disa suksese të mëdha në parandalimin e veprave terroriste dhe sulmeve terroriste, por
rreziku nuk duhet nënvlersuar sepse është i paparashikuar dhe duhet marrë së pari masat
preventive, e jo të presin - te reagojnë atëherë kur është vonë. Institucioni që bëri shumë në
këtë drejtim është AKI.
Me hyrjen në fuqi të Kodit Penal, Agjencia Kosovare e Inteligjencës do të ketë juridiksion
dhe kompetencë për të mbledhur informacione për çfarëdo rasti që ka të bëjë me veprat
penale
të përcaktuara në kapitujt e mëposhtëm:
1.1. Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës,
sipas Kapitullit XIV të këtij Kodi;
1.2. Veprat penale kundër njerëzimit dhe vlerave të mbrojtura me të drejtën ndërkombëtare,
sipas Kapitullit XV të këtij Kodi.
1.3. Veprat penale kundër shëndetit publik, sipas Kapitullit XXII të këtij Kodi;
1.4. Veprat penale të narkotikëve, sipas Kapitullit XXIII të këtij Kodi;
1.5. Krimi i organizuar, sipas Kapitullit XXIV të këtij Kodi.
1.6 veprat penale kundër sigurisë së përgjithshme të njerëzve dhe pasurisë, sipas
Kapitullit XXIX të këtij Kodi;
1.7. Veprat penale të armëve, sipas Kapitullit XXX të këtij Kodi.
1 Veprimtaria anti kushtetuese përfshinë: veprat e ndryshme të cilat rrezikojnë shtetin,
qeverinë, dhe veprat të cilat kanë peshë shumë te madhe psh spiunazhi eshte një nder to ku
pariheshihet qarte se qka perfshin spiunazhi ku denimet denimet sanksionet per kete veper
jane te ashpra sepse kjo mund te cilësohet se vepra me rende neni 131 spiunazhi ku denimet
jane prej se paku 3 vite deri me burgim te perjetshem. Ketu janë veprat të cituara nga kodi
penal:. Kushdo që sekretin shtetëror i’a komunikon, i’a dorëzon apo i’a bënë të arritshme
shtetit të huaj, organizatës së huaj apo personit që u shërben atyre, dënohet me burgim prej
pesë (5) deri në dymbëdhjetë (12) vjet burgim.
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2. Kushdo që për shtetin apo organizatën e huaj krijon shërbimin informativ në Republikën
e Kosovës apo drejton shërbimin e tillë, dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim.
3. Kushdo që hyn në shërbimin informativ të huaj, mbledh të dhëna për të apo në ndonjë
mënyrë tjetër e ndihmon punën e shërbimit të tillë, dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet
burgim.
4. Kushdo që mbledh të dhëna apo dokumente të klasifikuara me qëllim që t’ia komunikojë
dhe dorëzojë shtetit të huaj, organizatës së huaj apo personit që u shërben atyre, dënohet me
burgim prej tre (3) deri në dhjetë (10) vjet.
5. Nëse kryerja e veprës penale nga paragrafët 1, 2, 3 ose 4 i këtij neni ka shkaktuar pasoja
të rënda për sigurinë ose fuqinë ekonomike apo ushtarake të shtetit, kryesi dënohet me burgim
jo më pak se dhjetë (10) vjet.
6. Nëse vepra penale e saktësuar në paragrafin 1, 2, 3 ose 4 të këtij neni kryhet gjatë kohës
së luftës, rrezikut të pashmangshëm për luftë, konfliktit të armatosur apo zbulimi i sekretit
shtetëror ka të bëjë me sigurinë e Republikës së Kosovës, kryesi dënohet me jo më pak se
dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të përjetshëm.
7. Për qëllime të këtij kapitulli, “sekret shtetëror” nënkupton të dhënat apo dokumente
tushtarake, ekonomike apo zyrtare të cilat janë shpallur si informata të klasifikuara me ligj
apo me dispozita ose vendime tjera të organit kompetent të nxjerra në pajtim me Ligjin
Sipas shumë parametrave shkencorë, më një siguri të madhe mund të konstatohet fakti
shqetësues se kriminaliteti i organizuar dhe korrupsioni në Kosovë kanë marrë përpjesëtime
masive dhe janë përhapur në të gjitha poret e jetës. Ky konstatim përputhet edhe me
përshtypjete krijuara në opinion se në Kosovë vepron një strukturë e fuqishme e krimit të
organizuar qëkontrollon jo vetëm bizneset më profitabile por edhe disa struktura vitale
shtetërore. Në këtëdrejtim nuk janë të rralla as raportet e medieve të ndryshme kosovare,
lidhur me aferat – gjithnjëtë pandriçuara, të politikanëve dhe zyrtarëve të ndryshëm shtetërorë
ose lidhjeve të tyre mekrimin e organizuar. Këto dukuri të shëmtuara shoqërore, kanë ndikuar
- sidomos te riniastudentore, në humbjen e shpresës për një ardhmëri më të mirë dhe në
forcimin e ndjenjave tëmosbesimit ndaj strukturave të sapokrijuara shtetërore.
Zhvillimi aq dinamik i krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë, keqpërdorimet
epërditshme të mjeteve materiale dhe pozitës shoqërore, kanë ndikuar edhe në parashtrimin
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publik të kërkesës imperative, për vendosjen e një mbikëqyrjeje evropiane ndaj
institucioneve shtetërore të Kosovës – pavarësisht nga definimi i statusit politik të saj. Kjo
kërkesë natyrore është bazuar në faktin se institucionet vendore janë aq të dobëta dhe të
korruptuara sa që ato ashtu si janë nuk posedojnë as aftësi minimale për ta luftuar
korrupsionin, krimin e organizuardhe ekstremizmat e ndryshëm politikë që po lulëzojnë në
Kosovë.

1.1.1 Gjendja e krimit të organizuar në shtetet tjera të Ballkanit
Krijimi i rrethanave të reja politike në Evropë, ka ndikuar në formimin e bindjeve se popujt
e ndryshëm të Ballkanit, e sidomos ata të territoreve të ish Jugosllavisë edhe përkundër shumë
konflikteve të pazgjidhura politike, me instalimin e sistemeve të reja demokratike në shtetet
e tyre, i kanë eliminuar shkaqet e luftërave te pakuptimta në mes tyre. Përkundër këtyre
bindjeve, në shumicën e shteteve ballkanike ende nuk ka filluar zhvillimi i një jete normale ligjore dhe e mirëfilltë demokratike. Përkundrazi, numri më i madh i popujve të Ballkanit,
pas përfundimit të luftërave te përgjakshme në mes vete ose instalimit të pushteteve
demokratike në shtetet e tyre, janë prangosur në kthetrat e dy armiqve të ri, të quajtur krim i
organizuar dhe korrupsion (Focus on the threat of economic crime. Council of Europe.
Strasbourg, December, 2005), të cilët po manifestohen si forca kryesore shkatërruese ndaj
çdo përpjekjeje për zhvillim shoqëror dhe kultivim të vlerave demokratike në këtë pjesë të
Evropës (Organised crime situation report 2005)
Këto zhvillime brengosëse të krimit të organizuar dhe korrupsionit, në disa shtete ballkanike,
kanë ndikuar në formimin e bindjes se “marrja me politikë është biznesi më produktiv, i
cilimundëson pasurimin brenda natës, papërgjegjësinë ligjore dhe privilegje të shumta
nacionale”. Këto bindje janë formuar ngadalë dhe pas shumë rasteve të përsëritura të
involvimit tëpolitikanëve dhe zyrtarëve të ndryshëm shtetërorë në afera të ndryshme të
korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Me gjithë faktin se dukuria e involvimit të krimit të organizuar në jetënpublike dhe
institucionale të shteteve të ndryshme të Ballkanit është e njohur edhe për shërbimetdhe
zyrtarët e ndryshëm ndërkombëtarë të akredituar në Republikën e Kosovës, Maqedoni,
Bosnje e Hercegovinë, Shqipëri, Serbi etj., deri më tash nuk është ndërmarrë ndonjë
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iniciativëserioze qoftë nacionale ose ndërkombëtare për luftimin e këtyre fenomeneve
(General-Leutnant Fabio Mini, der Frühere KFOR – Kommandant: “Ein und dieselbe Person
ist ranghoher Politikersowie Clan – Anführer…”. Më gjërësisht: Zentrum für internationale
Friedenseinsätze (ZIF): Organized Crime as an).

1.1.2 Format e organizimit dhe metodat e veprimit te krimit të organizuar në Kosovë
Për shkak të ngjashmërisë dhe bashkëpunimit të vendosur në mes grupeve dhe organizatave
tëndryshme kriminale të vendeve të rajonit, studimi i krimit të organizuar në Kosovë, nuk
mund tëbëhet ndaras nga studimi i krimit të organizuar në Shqipëri dhe në shtete të tjera
ballkanike.Mirëpo në bazë të disa veçorive karakteristike të natyrave të ndryshme sociale,
nacionale,politike, kulturore, historike, fetare etj., krimi i organizuar në Kosovë mund të
studiohet dhedallohet dukshëm nga të tjerët.Format e organizimit dhe metodat e veprimit të
krimit të organizuar në Kosovë, mund të karakterizohen si vijon:

1.1.3 Agresiviteti
Për dallim nga grupet kriminale që veprojnë në shtete tjera ballkanike, tëkarakterizuara me
tolerancë ndaj të tjerëve (me qëllim të shmangies së konflikteve) dhevepruar sipas parimit
“ka për të gjithë”, grupet kriminale në Kosovë gjithmonë synojnë vendosjen e plotë të
kontrollit në rajonin ku veprojnë. Kjo ka ndikuar edhe në krijimin e tëashtuquajturave “zona
të dominimit” në disa rajone të Kosovës dhe “sfera të interesit” që kanë të bëjnë me zhvillimin
e aktivitetit të caktuar kriminal.

1.1.4 Aplikimi karakteristik i dhunës
Sipas vlerësimeve të shumta kriminologjike, të gjithagrupet kriminale shqiptare, pavarësisht
nga prejardhja e tyre rajonale, janë te dhunshme.Një vlerësim i tillë është mundësuar nga
fakti se kriminelët shqiptarë, gjatë përpjekjeve tëtyre për zgjidhjen e ndonjë problemi,
zakonisht nuk ngurrojnë në përdorimin e armëve.Për dallim nga kriminelët e përkatësive të
tjera nacionale, të cilët fillimisht i favorizojnëbisedimet për zgjidhjen e problemeve dhe
vetëm pas dështimit të tyre i përdorin armët,kriminelët shqiptarë së pari i përdorin armët si
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mjet të detyrimit të kundërshtarit për ulje nëbisedime nga pozita e të nënshtruarit dhe
inferioritetit.

1.1.5 Lidhjet familjare
Organizimi i grupeve të ndryshme kriminale në Kosovë, kryesisht ështëi bazuar në lidhje të
ndryshme familjare, fisnore, rajonale dhe etnike. Deri më tash nukështë vërejtur ndonjë
organizim (me përjashtim të disa grupeve të reja ekstremisteislamike), të bazuar në përkatësi
fetare në Kosovë. Këto forma specifike të organizimitkriminal zakonisht janë të bazuara në
njohje të vlerave personale dhe familjare të njërtjetrit dhe kanë për qëllim pamundësimin e
zhvillimit të hetimeve përmes infiltrimit tëzyrtarëve të policisë ose personave të tjerë të
padëshiruar në grupet e tyre (FBI: Albanian mobsters 'new Mafia',CNN, 2004.).

1.1.6 Struktura hierarkike e ndërtuar në dhunë
Anëtarët e grupeve të ndryshme kriminalenë Kosovë, zakonisht u nënshtrohen urdhrave të
pranuara sipas rangut hierarkik, tëndërtuar kryesisht me dhunë. Kjo do të thotë se grupet
kriminale që veprojnë në Kosovë, në numrin absolut të rasteve janë të organizuara në mënyrë
vertikale. Mirëpo këtëmënyrë të organizimit nuk duhet kuptuar si ndonjë organizim të nivelit
ushtarak oseterrorist, por si organizim të bazuar në bindjet e krijuara për veprim të detyruar
dhe tëdisiplinuar sipas urdhrit - në interes të përbashkët. Rastet e pësimit gjatë kryerjes
sëaksioneve, zakonisht ishin hakmarrje brutale.

1.1.7 Organizimi specifik i grupeve kriminale jashtë vendit
Për dallim nga organizimi igrupeve kriminale që veprojnë në Kosovë, numri më i madh i
grupeve kriminale meprejardhje kosovare që vepron në Austri, Gjermani dhe shtete tjera të
EvropësPerëndimore, është i strukturuar në mënyrë horizontale. Një organizim i tillë,
padyshim seështë influencuar edhe nga ambienti shoqërorë i vendit ku jetojnë. Kjo do të thotë
segrupet kriminale me prejardhje kosovare që veprojnë në botën perëndimore, dallohenedhe
nga ato që veprojnë në Kosovë, sipas strukturimit të tyre, të bazuar më tepër nëvlera të
besimit, aftësisë personale dhe përkatësisë rajonale se sa në elementin e afërsisë familjare ose
lidhjeve tjera fisnore. Këto grupe zakonisht janë të angazhuara në shpërndarjen e drogës,
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bartjen ilegale të personave nga Kosova dhe viset tjera shqiptarepër ne shtete të ndryshme të
Evropës dhe SHBA, prostitucion, plaçkitje, vjedhje tëmallrave dhe shpërndarjen e tyre,
ndërmjetësim në martesa të rrejshme, ndërmjetësim nëpunësimin e kundërligjshëm të
personave etj (Operationalisierung von Security Sektor Reform (SSR) auf dem Westlichen
Balkan intelligente kreative Ansätze für eine langfristig positive Gestaltung dieser Region,
Institut für Europäische Politik e.V, Berlin 2007. S. 26).

1.1.8 Bashkëpunimi me grupe dhe organizata te ndryshme kriminale
Grupet e ndryshmekriminale kosovare mbajnë kontakte dhe bashkëpunojnë në forma të
ndryshme menumrin më të madh të grupeve kriminale nga Shqipëria, Maqedonia, Serbia,
Turqia, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Mali i Zi dhe Kroacia. Kështu disa klane mafioze
kosovare kishin bashkëpunuar edhe me armikun e tyre natyror Arkanin. Të tjerët kishinarritur
vendosjen e kontakteve edhe me klanet e caktuara të mafisë italiane dhe asaj amerikane të
njohur me emrin La Cosa Nostra (FBI: Albanian mobsters 'new Mafia, CNN, Washington,
19 August 2004.).

1.2

Lidhjet me strukturat e ndryshme shtetërore

Element tjetër karakteristik i krimit të organizuar në Kosovë, është lidhja e tyre me
strukturat e ndryshme shtetërore dhe ato politike (Näheres über die Verbindung zwischen
der Organisierten Verbrecher und politischen Strukturen im
Kosovo:http://www.cohu.org/Raportet/Raporti_Negociatat_COHU_alb.doc
Operationalisierung von Security Sektor Reform (SSR) auf dem Westlichen Balkan
intelligentekreative Ansätze für eine langfristig positive Gestaltung dieser Region, Institut
für Europäische Politike.V, Berlin 2007 http://balkanforum.org/IEP-BND/iep0001.PDF.
Këto forma të ndryshme bashkëpunimi, kriminelët kosovarë i kishin shfrytëzuar në drejtim
të studimit të taktikave të reja të shmangies nga përgjegjësia dhe metodave efikase për
frikësimin e kundërshtarëve të tyre.
Këto lidhje, padyshim se i kanë sjellë krimit të organizuar në Kosovë siguri dhe përfitime të
mëdha materiale. Këto bashkëpunime manifestohen sidomos gjatë shpëlarjes së parave,
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blerjes së ndërmarrjeve të privatizuara, dhe kryerjes së sulmeve të ndryshme (madje edhe
terroriste) në interes të personaliteteve të caktuara publike. Qarqet e ndryshme të korruptuara
shtetërore janë të bindura se mënyra e vetme për të mbetur nëpushtet dhe shpëtuar nga
përgjegjësia është frikësimi i kundërshtarëve (Elemente të tilla kishte edhe sulmi kundër
zyrtarit të lartë të shërbimit të Telekomunikacionit të Kosovës, z. A. Berisha, 2007).
Kështu shfrytëzohen lidhjet e ndryshme me krimin e organizuar për ti sulmuar jo vetëm
kundërshtarët personal ose ata politik por edhe ata zyrtarë shtetërorë të cilët marrin guxim e
veprojnë në kundërshtim me interesat tyre (Verschiedene politische Funktionäre bejahen,
dass ihre Parteien von Einflusspersonen und Sicherheitspersonenaußerhalb der Partei
beeinflusst werden. Diese Personen beeinflussen und kontrollieren auch einige
nationaleWirtschaftsinteressen. Näheres: International Crisis Group, 2005).

1.2.1 Shembuj të influencimit të organeve shtetrore nga krimi i organizuar
Një zhvillim aq dinamik i krimit të organizuar ne Kosovë është arritur në saje të korruptimit
te zyrtarëve të ndryshëm shtetërorë dhe atyre të ngarkuar për hetimin e krimit dhe procedimin
e kriminelëve. Nganjëherë, lidhjet ne mes tyre janë aq të ngushta, sa është vështirë të bëhet
dallimi mes kriminelit dhe zyrtarit të korruptuar “shtetëror”. Kjo ilustrohet edhe me faktin se
në shumë raste viktimat kanë hezituar t’i paraqesin rastet e tyre në polici, nga frika ose bindjet
e tyrese kriminelët (sulmuesit, plaçkitësit etj.) mbajnë kontakte ose bashkëpunojnë me
struktura tëndryshme policore. Gjithashtu janë shqetësuese edhe rastet e sjelljes së
dëshmitarëve më pozita të rënda, madje edhe likuidimit të tyre fizik për shkak të dhënies së
ndonjë dëshmie ose deklarate në polici (Krahaso: BND Report 2007, Operationalisierung
von Security SektorReform (SSR) auf dem Westlichen Balkan intelligente kreative Ansätze
für eine langfristig positive Gestaltung dieserRegion, Institut für Europäische Politik e.V,
Berlin 2007).

1.2.2 Industria e kontrabandës me cigare
Kjo industri ishte dhe si duket ende është një biznes i sigurt dhe shumë rentabil në Kosovë.
Prodhimet e rrejshme te cigareve të ndryshme si Malboro, Memphis etj. paketohen në
vende të ndryshme të rajonit dhe me shenjat e tyre mbrojtëse dërgohen edhe në tregun
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krejtësisht të pakontrolluar të duhanit në Kosovë. Ky treg i egër i duhanit po furnizohet
edhe nga keqpërdoruesit e shërbimeve të ndryshme ndërkombëtare. Kështu në lindje dhe
perëndim të Kosovës mund të gjenden në tregun e zi edhe prodhimet e duhanit të destinuara
për administratën ndërkombëtare ose forcat e KFOR-it në Kosovë. Si duket edhe ata e kanë
kuptuar faktin se kontrabanda me cigare në Kosovë sjellë vetëm profit e jo edhe përgjegjësi
penale, sikur rasti i 22.10.2002, kur në Pejë ishin sekuestruar 260 ton cigare!
Një shembull brutal i korrupsionit në Kosovë: Me kërkesën e administratës tatimore,
Shërbimi Policor i Kosovës i kishte zhvilluar hetimet kundër një ndërmarrje të dyshimtë për
fshehjen e tatimit. Sipas rezultatit të hetimeve, ishte formuar dyshimi i bazuar se pronari i
firmës e kishte kryer veprën penale Fshehje e Tatimit në vlerë rreth 1.300.000 Euro. Pas
përfundimit të hetimeve kundër pronarit të firmës, Shërbimi Policor i Kosovës e kishte bërë
kallximin penal. Deri këtu çdo gjë në rregull dhe sipas ligjit. Mirëpo që nga momenti kur
ishte dorëzuar dhe pranuar kallximi penal nga ana e Prokurorisë Publike të Qarkut në Pejë
të gjitha shkresat e lëndës ishin zhdukur dhe rasti kishte kaluar në “harresë”.

1.2.3 Format e manifestimit të krimit të organizuar në Kosovë
Format kryesore të manifestimit të krimit të organizuar në Kosovë janë: trafiku i drogës,
prostitucioni, shpëlarja e parave, privatizimi i kundërligjshëm i ndërmarrjeve publike,
kërcënimipër para, trafikimi i armëve, kontrabanda e duhanit, plaçkitjet (me maska), vjedhjet
e ndryshmedhe trafikimi i personave nga Kosova për në Austri, Zvicër, Gjermani dhe vende
të tjera perëndimore.

1.2.4 Prostitucioni
Rrjeti kryesor i prostitucionit ilegal që zhvillohet në Kosovë fillon në Bullgari. Në klubet e
shumta të natës së këtij shteti ballkanik, mblidhen prostitutat nga të gjitha vendet e Evropës
Lindore, të cilat pastaj e kalojnë kufirin bullgaro-maqedon dhe vendosen në trevat shqiptare
të Maqedonisë Perëndimore. Një kalim i tillë i kufirit zakonisht bëhet në mënyrë të lirëdhe
pa penguar në saje të korruptimit të lartë të zyrtarëve kufitarë bullgar dhe atyre maqedonas.
Pastaj, sikur në kohërat e vjetra skllavopronare, bëhet shpërndarja e tyre sipas çmimit të
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ofruarnë treg, i cili sillet prej 500 deri 2.500 Euro (FRANÇOIS Loncle, Prostitution ohne
Grenzen, 2008).
Varësisht nga interesi, një pjesë e këtyre vajzave mbetet të punojë edhe më tej nëpër klubet
e ndryshme të natës që po ndërtohen brenda ditës përgjatë rrugës Tetovë – Gostivar, ndërsa
pjesa tjetër kalon në Kosovë, Bosnje, Serbi dhe Shqipëri, prej nga vazhdojnë rrugën e tyre
për në tregjet ilegale të prostitucionit në Evropë (Vgl. Kosovo Prostitution Racket Flourishes,
Balkan Crisis Report, Adriatik Kelmendi).
Pos këtyre “skllaveve” të ardhura kryesisht nga Moldavia dhe shtetet tjera të Evropës
Lindore,nuk është i vogël as numri i atyre vajzave dhe grave shqiptare, të cilat nuk ngurojnë
të flasin se kishin qenë të rrëmbyera, të detyruara ose të mashtruara nga mafia shqiptare (duke
u premtuar martesë, punë ose rregullim të dokumentacionit për emigrim jashtë vendit), për
ardhje në Kosovë, Itali ose Greqi dhe ushtrim ilegal të prostitucionit.
Në rastet kur këto gra dhe vajza shqiptare kanë tentuar pa pëlqimin e pronarëve të tyre të
largohen nga kjo robëri seksuale, atëherë ato zakonisht janë ndëshkuar me djegie të ndryshme
në fytyrë dhe trup ose detyruar të bëjnë tatuazhe me simbolin e grupit kriminal. Në disa raste
madje edhe të likuiduar (Vgl. Drama e Prostitutave Shqiptare, 2008).

1.2.5 Droga
Gjithashtu edhe droga që sillet në Kosovë, kalon nëpër një rrugë të gjatë. Opiumi idestinuar
për tregun e Evropës, kryesisht ka prejardhje nga Pakistani, Irani, Afganistani dherajonet e
ndryshme të Kaukazit. Pasi sillet Opiumi në Turqi, përpunohet në heroinë dhe
pastajshpërndahet për në tregjet ilegale të shteteve të ndryshme të Evropës. Trafikimi i kësaj
drogebëhet në mënyrë të organizuar nga grupet kriminale të vendeve të burimit, të vendit të
përpunimit, të vendeve të tranzitimit dhe të shitjes së tij.
Është i pakontestuar fakti se sasia më e madhe e drogës së sjellë nga Azia Qendrore
kalonnëpër shtetet e ndryshme të Ballkanit, si vende - transit në drejtim të Evropës.
Shfrytëzimi ikëtyre rrugëve për trafikim të drogës dhe kontrabandave tjera nuk bëhet vetëm
nga shkaku ipozitës së përshtatshme gjeostrategjike të këtyre shteteve, por nga shkaku i
nivelit tejet të ulëtprofesional të shërbimit policor dhe doganave të shteteve të tyre, mundësisë
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së lehtë përkorruptimin e zyrtarëve shtetërorë dhe trajtimit joadekuat ligjor të këtyre veprave
penale
Sipas disa të dhënave, grupet e ndryshme shqiptare të krimit të organizuar janë kultivuesit
dhe furnizuesit kryesorë të produkteve të ndryshme të Kanabisit bimorë në rajon (Council of
Europe European Commission, Projekti rajonal CARPO, 2006, f. 21-29).
Sipas të dhënavetjera, në malet shqiptare tashmë kultivohet edhe kokaina (Me ndihmën e disa
kartelave kolumbiane dhe Sacra Corona Unita. Më gjerësisht shiko: Raportin e Shërbimit
SekretItalian SISDE të vitit 2005 dhe 2006).
Sipas raporteve të Policisë Evropiane (EUROPOL) mbi Krimin e Organizuar (të vitit 2005
dhe2006), grupet e ndryshme kriminele shqiptare kanë arritur vendosjen e pjesës më të
madhe tëkontrollit në tregun ilegal të drogës që zhvillohet në disa shtete të Evropës. Sipas
këtyre tëdhënave, rreth 70% e heroinës që hyn në Gjermani dhe Zvicër, kalon nëpër Ballkanin
Perëndimor dhe sillet nga grupet kriminale shqiptare. Ngjashëm raportojnë edhe shërbimet
policore belge dhe ato greke. Madje policia italiane në shumë raste kishte raportuar për
preferimet e kriminelëve shqiptarë për shkëmbimin e heroinës me kokainë. Kështu vetëm
nga Shqipëria, kalojnë çdo vit rreth 30 tonelata kokainë në drejtim të Italisë, Greqisë dhe
shteteve të tjera të BE (Council of Europe European Commission, Projekti rajonal CARPO,
Strasburg, Gusht 2006).

1.2.6 Trafikimi me qenie njerëzore
Me trafikim të qenieve njerëzore nuk duhet kuptuar vetëm sjelljen ilegale të personave nga
shtetet e botës së tretë në shtetet e zhvilluara por edhe çdo shërbim tëofruar me interes
financiar, në drejtim të strehimit ose punësimit të tyre të kundërligjshëm. Kontrabandimi i
personave nga Kosova për në Austri dhe shtete tjera të Evropës ose SHBA, zakonisht kryhet
në kushte të rrezikshme dhe tejet degraduese. Në numrin më të madh tërasteve,
kontrabandimi përfundon në momentin e arritjes se personave në vendin e planifikuar.
Mirëpo shpesh herë vërehet dukuria e shfrytëzimit të viktimave edhe pas arritjes së tyre në
vendin e dëshiruar, duke i detyruar edhe për një kohë të gjatë që të punojnë për ta ose të
kryerjen shërbime të ndryshme kundërligjore.
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Faktorët kryesorë që ndikojnë në largimin e personave nga Kosova janë: gjendja e
rëndëekonomike, konfliktet e ndryshme sociale, stabiliteti i paqëndrueshëm politik, krimi i
organizuar, korrupsioni etj.
Tregu i kontrabandës me emigrantë nga Kosova është shumë fitimprurës dhe zhvillohet
kryesishtnga grupet e vogla kontrabandiste. Kështu një udhëtim ilegal deri në Austri kushton
mesatarisht 2500 Euro. Sipas të dhënave të publikuara nga Eurostat, Europol dhe Frontex,
numri ipërgjithshëm i personave të kontrabanduar nga Kosova, është shumë i lartë dhe
llogaritet disamijëra në vit. Ndërsa numri i përgjithshëm i emigrantëve ilegalë që vërshon çdo
vit Evropën është rreth 500.000 (Europol, Emigrazioni Ilegal për ne BE, Mars 2006; Frontex,
Agjencia e re Europiane përMenaxhimin e Kufinjëve, No 2007/2004).

1.2.7 Luftimi i krimit të organizuar në Kosovë
Kriminaliteti i organizuar në Kosovë funksionon nëpërmes një rrjeti që tejkalon kufijtë e këtij
vendi. Ky internacionalizim i krimit të organizuar në Kosovë, e imponon edhe nevojën për
vendosjen e formave të zgjeruara të bashkëpunimit në mes policive të vendeve të ndryshme
të rajonit dhe përgjithësisht Evropës, me qëllim të koordinimit dhe zhvillimit të suksesshëm
të luftës kundër tij.Një bashkëpunim eventual, sidomos në fushën e trafikimit të drogës,
trafikimit të qenieve njerëzore, shpërlarjes së parave, kontrabandës me armë etj., padyshim
se do të ndikonte në përmirësimin e dukshëm të aftësisë së Shërbimit Policor të Kosovës dhe
të policive të tjera të rajonit, në luftë kundër krimit të organizuar. Në realitet që nga vendosja
e kontakteve të para tëpolicisë ndërkombëtare të UNMIK-ut, me policitë e shteteve të rajonit,
shumë kryes të veprave penale në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni ose Serbi, janë arrestuar
në shtetet tjera ose anasjelltas. Përkundër organizimit dhe pajisjes moderne të Policisë së
Kosovës, është shumë
vështirë të thuhet nëse krimi i organizuar në Kosovë ka filluar të rritet ose të shënon rënie.
Në interes tëzhvillimit të suksesshëm të luftës kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe
terrorizmit, Policia e Kosovës duhet të reformohet në aspektin profesional, duhet t´i rritë
kapacitetet e veta tëangazhuara në luftë kundër krimit të organizuar dhe të lirohet nga ndikimi
i elementeve tëafërta me strukturat kriminale. Gjithashtu në interes të mirëqenies dhe

15

autoritetit nacionalduhët të ndërpritet edhe çdo formë e përzierjes dhe e ndikimit politik në
punët e policies
1.3

Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës

Shqyrtime të përgjithshme
Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës, zënë vend qendror në
strukturën e pjesës së posaçme të KPK, për arsye se me këto vepra penale rrezikohet apo
dëmtohen të mirat juridike që janë shumë të rëndësishme për qytetarin dhe për shoqërinë
kosovare në përgjithësi.
Në kodet penale të shteteve bashkëkohore, këto vepra penale emërtohen me emërtime të
ndryshme, si p.sh. “veprat penale kundër shtetit”, (Ligji Penal i Republikës së Kroacisë, Kodi
Penal i Republikës së Maqedonisë, Kodi Penal i Republikës së Bullgarisë), “veprat penale
kundër integritetit të shtetit”, (Kodi Penal i Bosnje dhe Hercegovinës), “veprat penale kundër
sistemit kushtetues dhe sigurisë së shtetit”, ( Kodi Penal i Malit të Zi), “krimet kundër
pavarësisë dhe rendit kushtetues”, (Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, Kreu V, nenet
208 – 225) etj.
Objekt mbrojtës i këtij Kapitulli të veprave penale, janë integriteti territorial dhe pavarësia e
shtetit, rregullimi kushtetues, siguria, funksionimi i rregullt i organeve të pushtetit legjislativ,
ekzekutiv dhe gjyqësor, etj.
Për veprat penale të këtij Kapitulli, përveç parimit territorial, aplikohet edhe parimi real i
veprimit të legjislacionit penal të Kosovës.
Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës, kryhen vetëm me dashje.
Përveç dashjes, për t’u konsideruar se është kryer vepra e caktuar penale, në disa raste
kërkohet që ajo të jetë kryer me motiv të caktuar, përkatësisht me qëllim të caktuar. Kështu
p.sh. vepra penale e terrorizmit nga neni 135 i KPK, konsiderohet se është kryer vetëm nëse
njëri nga veprimet e parashikuara me këtë dispozitë ligjore është ndërmarrë me qëllim të
frikësimit serioz të popullatës, të detyrimit të padrejtë të një organi publik, të një qeverie ose
organizate ndërkombëtare për të kryer ose për të mos kryer çfarëdo vepre apo që seriozisht
të destabilizojë ose të shkatërrojë strukturat themelore politike, ekonomike ose sociale të
Kosovës, të një vendi ose të një organizate ndërkombëtare.
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Për shkak të rrezikshmërisë shumë të madhe dhe të pasojave të cilat mund t’i shkaktojnë, për
këto lloje të veprave penale parashihen dënime të rënda.

1.3.1 Veprat penale dhe sulmi kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës
Sipas nenit 121 të KPK, këtë vepër penale e kryen:
•

kushdo që tenton të ndryshojë rendin kushtetues apo të përmbysë institucionet më të
larta të Republikës së Kosovës me anë të përdorimit të dhunës ose të kanosjes,
dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim.

•

kushdo që me përdorim të dhunës apo me kanosje tenton ta pengojë vendosjen e rendit
kushtetues të Republikës së Kosovës, apo me anë të dhunës ose kanosjes zbaton
rendin e huaj juridik në ndonjë pjesë të Repoblikës së Kosovës, dënohet me jo më
pak se pesë (5) vjet burgim.

•

kushdo që me përdorim të dhunës apo kanosjes tenton ta rrezikojë pavarësinë e
Kosovës, sovranitetin, dhe integritetin e saj territorial, tërësinë territoriale dhe
karakterin demokratik të shtetit, dënohet jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim.

Pasoja e kësaj vepre penale është rreziku abstrakt për funskionimin e pa pengesa dhe të
rregullt të këtyre institucioneve.
Vepra penale konsiderohet se është kryer me vetë faktin e tentativës që të ndryshohet sistemi
kushtetues apo përmbysen organet shtetërore.
Kryerës i këtyre dy formave të veprës penale mund të jetë çdo person. Kjo vepër penale mund
të kryhet vetëm me dashje. Për dy format e para të kësaj vepre penale është parashikuar
dënimi me burgim së paku pesë vjet, ndërsa për formën e tretë është paraparë dënimi me së
paku dhjetë vite burgim.

1.3.2 Kryengritja e armatosur
Bazuar në nenin 122 të KPPK, kushdo që merr pjesë në kryengritje të armatosur e cila është
e drejtuar kundër rendit kushtetues, sigurisë apo integritetit territorial të Republikës së
Kosovës, dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim. Ndërsa organizatori i kryengritjes
së armatosur, dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim.
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1.3.3 Pranimi i kapitullimit dhe okupimit
Neni 123 i KPK-së përcakton se kushdo që nënshkruan apo pranon kapitullimin ose miraton
okupimin e Republikës së Kosovës apo të ndonjë pjese të saj, dënohet me burgim së paku
dhjetë (10) vjet ose me burgim të përjetshëm.

1.3.4 Tradhtia ndaj vendit
Duke u bazuar në nenin 124 të KPK-së, kushdo që në cilësinë e Presidentit të Republikës
nënshkruan pranimin e okupimit apo aktin e kapitullimit të shtetit dënohet me burgim së paku
pesëmbëdhjetë (15) vjet ose me burgim të përjetshëm. Ndërsa, kushdo që në cilësinë e
Presidentit të shtetit nënshkruan marrëveshje ndërkombëtare ose ndonjë akt me të cilin pjesë
të territorit të Republikës së Kosovës jepen apo lihen nën sovranitetin e ndonjë shteti tjetër
dënohen me burgim së paku pesëmbëdhjetë (15) vjet ose me burgim të përjetshëm.
Si formë e rendë e kësaj vepre penale parashihet në nenën 124 paragrafi 3 sipas të cilit,
kushdo që ne cilësinë e Presidentit të Republikës së Kosovës braktisë vendin gjatë kohës së
luftës ose gjendjes së jashtëzakonshme duke lënë forcat e armatosura pa sistem të
komandimit dënohet me burgim së paku pesëmbëdhjetë (15) vjet ose me burgim të
përjetshëm

1.3.5 Rrezikimi i tërësisë territoriale të Republikës së Kosovës
Bazuar në nenin 125 të KPK-së, kushdo që me përdorim të dhunës apo me kanosje të dhunës
tenton që ta shkëpus një pjesë të territorit të Republikës së Kosovës apo që ndonjë pjesë të
territorit të saj t’ia bashkojë ndonjë shteti tjetër, dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim.

1.3.6 Vrasja e përfaqësuesve të lartë të Republikës së Kosovës
Sipas nenit 126 paragrafi 1 të KPK-së, kushdo që me qëllim të rrezikimit të rendit kushtetues
apo sigurisë së Republikës së Kosovës, privon nga jeta Kryetarin e Republikës së Kosovës;
Kryetarin e Kuvendit të Republikës së Kosovës; Kryeministrin e Republikës së Kosovës;
Kryetarin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës; Kryetarin e Gjykatës Supreme
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të Republikës së Kosovës ose Kryeprokurorin e Shtetit të Republikës së Kosovës, dënohet
me burgim së paku dhjetë (10) vjet ose me burgim të përjetshëm.
1.3.7 Rrëmbimi i përfaqësuesve të lartë të Republikës së Kosovës
Neni 127 i KPK-së përcakton “Kushdo që me qëllim të rrezikimit të rendit kushtetues apo të
sigurisë së Republikës së Kosovës, rrëmben një apo më shumë nga personat e saktësuar në
nenin 126 të këtij Kodi, dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim.

1.3.8 Dhuna ndaj përfaqësuesve të lartë të Republikës së Kosovës
Në nenin 128 të KPK-së thuhet “Kushdo që me qëllim të rrezikimit të rendit kushtetues apo
sigurisë së Republikës së Kosovës, me përdorim të dhunës apo me kanosje të dhunës, pengon
një apo më shumë nga personat e saktësuar në nenin 126 të këtij Kodi në ushtrimin e detyrave
zyrtare apo i detyron të kryejnë apo të mos kryejnë ndonjë veprim nga fushëveprimi i
detyrave të tyre, dënohet me burgim prej tre (3) deri në dhjetë (10) vjet.

1.3.9 Rrezikimi i rendit kushtetues me shkatërrimin apo dëmtimin e instalimeve dhe
pajisjeve publike, është rregulluar me nenin 129 të KPK-së
Sipas këtij neni, kushdo që me qëllim të rrezikimit të rendit kushtetues apo sigurisë së
Republikës së Kosovës, djeg ose në çfarëdo mënyre tjetër shkatërron apo dëmton zonën
industriale, bujqësore ose ndonjë zonë tjetër ekonomike, sistemin e trafikut, lidhjet e
telekomunikimeve, pajisjet publike të ujit, ngrohjes, gazit apo energjisë, pendat, depot, apo
ndonjë ndërtesë tjetër të rëndësishme për sigurinë, furnizimin e qytetarëve, ekonominë apo
funksionimin e shërbimeve publike, dënohet me jo më pak se tre (3) vjet burgim.

1.3.10 Sabotimi
Lidhur me këtë vepër penale bën fjalë neni 130 i KPK-së. Sipas këtij neni “Kushdo që me
qëllim të rrezikimit të rendit kushtetues apo të sigurisë së Republikës së Kosovës, nuk e kryen
në mënyrë të ndërgjegjshme detyrën zyrtare apo kushdo që gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare
dëmton mjetet e prodhimit; shkakton shkatërrimin apo dëmtimin e instalimeve ose
ndërtesave; shkakton shkatërrimin apo dëmtimin në sasi të mëdha të produkteve, mallrave
apo materialeve; ose shkakton ndërprerje në procesin e prodhimit dhe vlera e dëmeve apo
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shkatërrimit tejkalon pesëdhjetëmijë (50.000) Euro, dënohet me jo më pak se tre (3) vjet
burgim.
1.3.11 Spiunazhi
Çështjen e veprës penale të spiunazhit e rregullon neni 131 i KPK-së dhe atë në shtatë
paragrafë të cilët rregullojnë këtë cështje si më poshtë:
•

Paragrafi 1. Kushdo që sekretin shtetëror ia komunikon, ia dorëzon apo ia bënë të
arritshme shtetit të huaj, organizatës së huaj apo personit që u shërben atyre, dënohet
me burgim prej pesë (5) deri në dymbëdhjetë (12) vjet burgim.

•

Paragrafi 2. Kushdo që për shtetin apo organizatën e huaj krijon shërbimin informativ
në Republikën e Kosovës apo drejton shërbimin e tillë, dënohet me jo më pak se
dhjetë (10) vjet burgim.

•

Paragrafi 3. Kushdo që hyn në shërbimin informativ të huaj, mbledh të dhëna për të
apo në ndonjë mënyrë tjetër e ndihmon punën e shërbimit të tillë, dënohet me jo më
pak se pesë (5) vjet burgim.

•

Paragrafi 4. Kushdo që mbledh të dhëna apo dokumente të klasifikuara me qëllim që
t’ia komunikojë dhe dorëzojë shtetit të huaj, organizatës së huaj apo personit që u
shërben atyre, dënohet me burgim prej tre (3) deri në dhjetë (10) vjet.

•

Paragrafi 5. Nëse kryerja e veprës penale nga paragrafët 1., 2., 3. ose 4. i këtij neni ka
shkaktuar pasoja të rënda për sigurinë ose fuqinë ekonomike apo ushtarake të shtetit,
kryesi dënohet me burgim jo më pak se dhjetë (10) vjet.

•

Paragrafi 6. Nëse vepra penale e saktësuar në paragrafin 1., 2., 3. ose 4. të këtij neni
kryhet gjatë kohës së luftës, rrezikut të pashmangshëm për luftë, konfliktit të
armatosur apo zbulimi i sekretit shtetëror ka të bëjë me sigurinë e Republikës së
Kosovës, kryesi dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të
përjetshëm.

•

Paragrafi 7. Për qëllime të këtij kapitulli, “sekret shtetëror” nënkupton të dhënat apo
dokumentet ushtarake, ekonomike apo zyrtare të cilat janë shpallur si informata të
klasifikuara me ligj apo me dispozita ose vendime tjera të organit kompetent të
nxjerra në pajtim me ligjin.
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Zbulimi i informacioneve të klasifikuara dhe mosruajtja e informacioneve të klasifikuara
është e rregulluar në nenin 132 të KPK-së, ku thuhet “Kushdo që zbulon ose nuk ruan
informacionin e klasifikuar dënohet sipas Ligjit për klasifikimin e informacioneve dhe
verifikimin e sigurisë.
Veprat e rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës janë
përcaktuar me neni 133 të KPK-së. Ky nen përcakton si më poshtë:
•

Kryesi i veprave penale nga nenet 120-134 të këtij Kodi dënohet me jo më pak se
dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të përjetshëm, nëse kryerja e veprës: rezulton
në vdekjen e një apo më shumë personave; rrezikon jetën e një apo më shumë
personave; vepra përcillet me dhunë të rëndë ose shkatërrim në shkallë të madhe; ose.
vepra ka rrezikuar sigurinë ekonomike dhe ushtarake të Republikës së Kosovës.

•

Nëse me rastin e kryerjes së veprës penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryesi me
dashje ka privuar nga jeta një apo më shumë persona, kryesi dënohet me burgim së
paku dhjetë (10) vjet ose me burgim të përjetshëm.

•

Kushdo që kryen vepër penale nga paragrafi 1 i këtij neni gjatë kohës së luftës,
rrezikut të pashmangshëm për luftë, konfliktit të armatosur apo gjatë gjendjes së
jashtëzakonshme, dënohet me burgim se paku dhjetë (10) vjet ose me burgim të
përjetshëm.

1.3.12. Bashkimi për veprimtari kundër kushtetuese
Neni 134 i KPK-së ka përcaktuar se bashkimi për veprimtari kundër kushtetuese kryhet nga:
•

Kushdo që formon një grup apo ndonjë bashkim tjetër të personave për kryerjen e
veprave penale nga nenet 121-134 të këtij Kodi, dënohet me dënimin e paraparë për
atë vepër penale

•

Kushdo që merr pjesë apo bëhet anëtar i grupit apo bashkimit nga paragrafi 1. i këtij
neni, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.

•

Ndërsa kur anëtari i grupit apo bashkimit, e lajmëron grupin para kryerjes së veprës
penale nga paragrafi 1 i këtij neni, ai dënohet me burgim deri në tre (3) vjet ose mund
të lirohet nga dënimi.
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1.4

Veprat penale të terrorizmit

Shprehja terrorizëm rrjedh nga gjuha latine “terror” që do të thotë “tmerr”, “trishtim”,
“frikë”, “dridhje”. Së këndejmi, terrorizmi në kuptimin më të gjerë do të thotë përdorimi i
dhunës apo kërcënimit me qëllim të shkaktimit të frikës dhe të pasigurisë ndaj individëve,
grupit të qytetarëve apo të mirave materiale.
Përveç inkriminimit me dispozita të kodeve penale, me qëllim të kundërvënies sa më të
suksesshme dhe reagimit adekuat ndaj akteve terroriste, shume shtete përendimore, siç janë:
Britania e Madhe, Gjermania, Italia, Franca, etj. kanë nxjerr edhe ligje të posaçme kundër
terrorizmit.Aktet terroriste mund të kryhen nga një person, mirëpo për shkak të natyrës dhe
kompleksitetit të tyre, më së shpeshti kryhen me pjesëmarrjen e shumë personave dhe
zakonisht nga organizata kriminale, në formë të krimit të organizuar.
Në nenin 135 të KPK, terrorizmi përkufizohet si kryerje e një ose më shumë veprave penale
të mëposhtme me qëllim të frikësimit serioz të popullatës, të detyrimit të padrejtë të një organi
publik, qeverisë apo organizatës ndërkombëtare për të kryer ose për të mos kryer ndonjë
veprim, apo që seriozisht të destabilizojë ose të shkatërrojë strukturat themelore politike,
ekonomike opo shoqërore të Republikës së Kosovës, të një shteti tjetër apo të një organizate
ndërkombëtare.
Në pikat 1-19 të paragrafi 1 të nenit 135 të KPK, janë përcaktuar në mënyrë precize veprat e
terrorizmit të kryera me qëllim të përmendur më lartë.
Edhe Republika e Kosovës ka publikuar Draftin «Strategjia Shtetërore kundër Terrorizmit
dhe Plani i Veprimit 2018 – 2022», Shtator 2017.
1.4.1 Kryerja e veprës terroriste
Konsiderohet se kryhet vepra penale e terrorizmit, nëse njëra apo disa nga veprat penale të
cekura në pikat 1-18, paragrafi 1, të nenit 135 të KPK kryhen me këto qëllime :
-

me qëllim të frikësimit serioz të popullatës,

-

të detyrimit të padrejtë të një organi publik, qeverisë apo organizatës
ndërkombëtare për të kryer ose për të mos kryer ndonjë veprim apo

-

që seriozisht të destabilizojë ose të shkatërrojë strukturat themelore politike,
ekonomike opo shoqërore të Republikës së Kosovës, të një shteti tjetër apo të një
organizate ndërkombëtare.
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Vepra penale konsiderohet se ekziston nëse kryhet njëra apo disa nga veprat e cekura më lart.
Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje direkte dhe me motivet e cekura më lart.
Për këtë vepër penale është parashikuar dënimi me burgim prej dhjetë, pesëmbëdhjetë vjet
ose me burgim të përjetshëm.. Në paragrafin 2 të këtij neni, është parashikuar forma e rëndë
e kësaj vepre penale, e cila konsiderohet se ekziston nëse si rezultat i kryerjes së kësaj vepre
penale janë shkaktuar lëndime të rënda trupore të ndonjë personi. Për këtë formë të rëndë të
kësaj vepre penale është parashikuar dënimi me burgim së paku dhjetë vjet.
Kurse, në paragrafin 3 të këtij neni, është parashikuar forma edhe më rëndë e kësaj vepre
penale, e cila ekziston nëse shkaktohet vdekja e ndonjë personi, për të cilën është parashikuar
dënimi me burgim së paku pesëmbëdhjetë vjet ose me burgim të përjetshëm.

1.4.2 Terrorizëm, veprim terrorist apo vepër e terrorizmit
Kryerja e një ose më shumë veprave penale të mëposhtme me qëllim të frikësimit serioz të
popullsisë, të detyrimit të padrejtë të një organi publik, qeverisë apo organizatës
ndërkombëtare për të kryer ose për të mos kryer ndonjë veprim, apo që seriozisht të
destabilizojë ose të shkatërrojë strukturat themelore politike, kushtetuese, ekonomike apo
shoqërore të Republikës së Kosovës, të një shteti tjetër apo të një organizate ndërkombëtare:
1.1. vrasja apo vrasja e rëndë në shkelje të nenit 178 dhe 179 të këtij Kodi;
1.2. shtytja apo ndihma në vetëvrasje në shkelje të nenit 183 të këtij Kodi;
1.3. sulmi, sulmi me lëndim të lehtë trupor dhe sulmi me lëndim të rëndë trupor në
shkelje të neneve 187-189 të këtij Kodi;
1.4. veprat penale kundër integritetit seksual në shkelje të neneve 230-232, 235-239 ose
241 të këtij Kodi;
1.5. marrja e pengjeve, rrëmbimi ose privimi i kundërligjshëm nga liria në shkelje të
neneve 175, 194 ose 196 të këtij Kodi;
1.6. ndotja e ujit të pijshëm ose e produkteve ushqimore; ndotja ose shkatërrimi i
mjedisit në shkelje të neneve 270 dhe Kapitullit XXVII të këtij Kodi;
1.7. shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm; zjarrvënia apo djegia ose shpërthimi nga
pakujdesia në shkelje të neneve 334 ose 365 të këtij Kodi;
1.8. shkatërrimi, dëmtimi ose heqja e instalimeve publike apo rrezikimi i trafikut publik
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në shkelje të neneve 129, 366, 378 ose 380 të këtij Kodi;
1.9. furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi ose shitja e paautorizuar e armëve,
eksplozivit ose armëve nukleare, biologjike ose kimike në shkelje të neneve 176, 369
ose 372-377 të këtij Kodi;
1.10. përvetësimi i paautorizuar, mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose përdorimi i
armëve, eksplozivit ose armëve nukleare, biologjike ose kimike, ose hulumtimet për
ose ndërtimi i armëve biologjike ose kimike në shkelje të neneve 176, 369 ose 372-377
të këtij Kodi;
1.11. rrezikimi i personave të mbrojtur ndërkombëtarisht në shkelje të nenit 173 të këtij
Kodi;
1.12. rrezikimi i personelit të Kombeve të Bashkuara dhe i personelit në marrëdhënie
me to në shkelje të nenit 174 të këtij Kodi;
1.13. rrëmbimi i fluturakes ose marrja e kundërligjshme e fluturakes në shkelje të nenit
164 të këtij Kodi, ose rrëmbimi i mjeteve tjera të transportit publik apo të transportit të
mallrave;
1.14. rrezikimi i sigurisë së aviacionit civil në shkelje të nenit 165 të këtij Kodi;
1.15. rrëmbimi i anijeve ose rrezikimi i sigurisë së lundrimit detar në shkelje të nenit
166 të këtij Kodi;
1.16. rrezikimi i sigurisë së platformave fikse të vendosura në pragun kontinental në
shkelje të nenit 167 të këtij Kodi;
1.17. përvetësimi, përdormi, transferimi ose deponimi i paautorizuar i materialeve
nukleare në shkelje të nenit 176 të këtij Kodi;
1.18. kanosja për përdorimin apo vjedhjen ose grabitjen e materialeve nukleare në
shkelje të nenit 177 të këtij Kodi; ose
1.19. kanosja për kryerjen e ndonjërës prej veprave të saktësuara në nën-paragrafët
1.1 deri në 1.18 të këtij paragrafi.
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1.4.3 Ndihma në kryerjen e terrorizmit
Sipas nenit 137 të KPK, kjo vepër penale ekziston nëse vepra penale moslajmërimi i
përgatitjes së veprës penale, nga neni 385 i KPK ose moslajmërimi i veprave penale ose
moslajmërimi i kryerësit të saj, nga neni 386 i KPK kryhet në lidhje me terrorizmin.
Vepra penale ndihma në kryerjen e veprave terroriste, konsiderohet se kryhet në këto tri raste
:
1) nëse kryerësi duke qenë në dijeni për përgatitjen e kryerjes së veprave terroriste
nuk e lajmëron këtë fakt në kohën kur kryerja e veprave terroriste ende ka mund
të evitohet, ndërsa vepra terroriste është kryer ose është tentuar që të kryhet;
2) nëse kryerësi duke qenë në dijeni për identitetin e kryerësit të veprave terroriste
ose për kryerjen e veprës së tillë penale, nuk lajmëron faktin e tillë edhe pse
zbulimi i kryerësit të veprës penale varet nga ky lajmërim dhe
3) nëse personi zyrtar apo personi përgjegjës nuk e lajmëron veprën terroriste të cilën
e ka zbuluar gjatë ushtrimit të detyrës së tij.
Formë tjetër e kësaj vepre penale është paraparë në paragrafin 3 të nenit 137 të KPK, në të
cilën është inkriminuar dhënia e ndihmës kryerësit ose bashkëpjesëmarrësit të veprës penale
të terrorizmit, duke siguruar fonde apo burime tjera financiare, pas kryerjes së veprave
terroriste.
Dënimi për veprën penale nga paragrafi 1 është parashikuar prej gjashtë muajve deri në pesë
vjet burgim, kurse për veprat penale nga paragrafët 2 dhe 3, është parashikuar prej tre deri në
dhjetë vjet burgim.

1.4.4 Lehtësimi i kryerjes së terrorizmit
Sipas paragrafit 1 të nenin 138 të KPK, forma themelore e veprës penale të lehtësimit të
kryerjes së terrorizmit konsiderohet se kryhet nëse ndonjë person ofron, kërkon, mbledh ose
fsheh fonde apo mjete të tjera materiale që përdoren pjesërisht ose tërësisht me qëllim të
kryerjes së terrorizmit.
Për llojet e kësaj vepre penale të përcaktuara në paragrafi 1është paraparë dënimi me burgim
prej pesë deri në pesëmbëdhjetë vjet. Ndërsa për veprën penale nga paragrafi 2 mund të
shqiptohet dënimi me burgim prej tre deri në dhjetë vjet.
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1.4.5 Veprat e tjera penale të këtij kapitulli
Përveç veprave penale të lartcekura, në Kapitullin XIII të KPK, janë parashikuar edhe këto
vepra penale:
- Rekrutimi për terrorizëm (neni 139)
- Trajnimi për terrorizëm (neni 140)
- Shtytja për kryerjen e veprave terroriste (neni 141)
- Fshehja ose moslajmerimi i terroristëv dhe grupeve terroriste (neni 142)
- Organizimi dhe pjesmarrja në grup terrorist (neni 143)
- Pergatitja e veprave terroriste dhe veprave penale kundër rendit kushtetues dhe
sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 144)
- Kalimi i paautorizuar i vendkalimeve kufitare ose i vijës kufitare (neni 146) dhe
- Nxitja e urrejtjes, e përçarjes ose e mosdurimit kombëtar, racor, fetar apo etnik (neni
147).
1.4.5.1 Rekrutimi për terrorizëm
Kushdo që i bën thirrje personit tjetër për të kryer ose për të marrë pjesë në kryerjen e veprës
terroriste, të marrë pjesë në aktivitetet e grupit terrorist apo të sigurojë fonde ose burime
materiale, dënohet me burgim prej pesë (5) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.

1.4.5.2 Trajnimi për terrorizëm
1. Kushdo që ofron ose pranon trajnim për terrorizëm, dënohet me burgim prej pesë (5) deri
në pesëmbëdhjetë (15) vjet.
2. Për qëllime të këtij neni, shprehja “trajnim për terrorizëm” nënkupton trajnimin ose
udhëzimin për prodhimin ose përdorimin e mjeteve shpërthyese, armëve të zjarrit ose armëve
tjera apo substancave të dëmshme apo helmuese, ose me metoda apo teknika tjera specifike,
me qëllim që të kryejë apo të kontribuojë në kryerjen e veprës terroriste, duke ditur se
shkathtësitë e mësuara kanë për synim që të përdoren për këtë qëllim.

1.4.5.3 Shtytja për kryerjen e veprave terroriste
Kushdo që shpërndan, ose në ndonjë mënyrë tjetër mundëson mesazhin për publikun, me
qëllim që të shtytë kryerjen e aktit terrorist, kur sjellja e tillë pavarësisht nëse avokon
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drejtpërdrejtë ose jo aktet terroriste, shkakton rrezikun që një ose më shumë vepra të tilla të
kryhen, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.

1.4.5.4 Fshehja ose moslajmërimi i terroristëve dhe grupeve terroriste
1. Kushdo që fsheh ekzistimin e një grupi terrorist ose të anëtarëve të tij, e pengon zbulimin
ose kapjen e grupit terrorist ose të anëtarëve të tij, dënohet me burgim prej tre (3) deri në
dhjetë (10) vjet.
2. Nëse vepra nga neni 385 ose 386 i këtij Kodi kryhet në lidhje me terrorizmin, kryesi
dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.
3. Nëse vepra nga neni 388 i këtij Kodi kryhet në lidhje me terrorizmin, kryesi dënohet me
burgim prej tre (3) deri në dhjetë (10) vjet.

1.4.5.5 Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist
1. Kushdo që organizon ose drejton një grup terrorist dënohet me gjobë deri në pesëqind mijë
(500.000) Euro dhe me burgim prej dhjetë (10) deri në njëzet (20) vjet.
2. Kushdo që merr pjesë në veprimtaritë e grupit terrorist dënohet me burgim prej pesë (5)
deri në dhjetë (10) vjet.
1.4.5.6 Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe
sigurisë së Republikës së Kosovës
1. Kushdo që përgatit kryerjen e veprave penale nga nenet 135-142 të këtij Kapitulli,
dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.
2. Për qëllime të këtij neni, shprehja “përgatitje e veprës penale” përfshin furnizimin
apo aftësimin e mjeteve kryesve për kryerjen e veprës penale, eliminimin e
pengesave për kryerjen e veprës penale, marrëveshjen, planifikimin apo organizimin
me personat e tjerë për kryerjen e veprës penale, si dhe çfarëdo veprime tjera që
krijojnë kushte për kryerjen e drejtpërdrejtë të veprës penale, por të cilat nuk e
përbëjnë vet veprën penale.
3. Kushdo që dërgon apo bartë në apo jashtë territorit të Republikës së Kosovës armë,
eksploziv, helme, pajisje, municion apo material tjetër për kryerjen e një apo më

27

shumë veprave penale nga ky kapitull, dënohet me burgim prej pesë (5) deri në
pesëmbëdhjetë (15) vjet.
4. Kushdo që me qëllim të kryerjes së një apo më shumë veprave terroriste nga ky
Kapitull, dërgon apo bartë grupe te armatosura, pajisje ose burime tjera materiale në
ose jashtë Republikës së Kosovës, dënohet me burgim prej dhjetë (10) deri në njëzet
(20) vjet.

1.4.5.7 Parëndësia e kryerjes së veprës terroriste
Që një vepër të përbëjë vepër penale sipas neneve 135-144 të këtij Kapitulli, nuk është e
nevojshme që vepra terroriste të jetë kryer.

1.4.5.8 Kalimi i pa autorizuar i vendkalimeve kufitare ose i vijës kufitare
1. Kushdo që kalon kufirin apo vijën kufitare të Republikës së Kosovës në cilindo vend
përveç në kufirin apo vendkalimet e autorizuara kufitare, dënohet me dyqind e pesëdhjetë
(250) Euro gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.
2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga kryesi i cili është i shoqëruar nga
një fëmijë ose ndonjë person tjetër, kryesi dënohet me gjobë deri në dymijë e pesëqind
(2.500) Euro ose me burgim deri në një (1) vit.
3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në një apo më shumë nga rrethanat e
mëposhtme, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet nëse:
3.1. kryesi ka qenë më parë i dënuar për vepër penale nga ky nen;
3.2. gjatë kohës së kapjes, kryesi ikë, përpiqet të ikë ose në ndonjë mënyrë tjetër i
reziston kapjes nga policia ose KFOR-i;
3.3. kalimi është bërë ndërmjet orës tetë (8:00) në mbrëmje deri në orën gjashtë (6:00)
në mëngjes gjatë periudhës prej 1 prillit deri më 30 shtator, ose ndërmjet orës gjashtë
(6:00) në mbrëmje deri në orën gjashtë (6:00) në mëngjes gjatë periudhës prej 1 tetorit
deri më 31 mars; ose
3.4. kryesi posedon armë, municion ose rroba ushtarake, furnizime apo pajisje.
4. Tentativa për të kryer vepër penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni është e dënueshme.

28

5. Personi nuk është penalisht përgjegjës sipas këtij neni për kalimin në një pikë kufitare të
paautorizuar të kufirit shtetëror nëse kalimi ka ndodhur në një vendkalim i cili është hapur
përkohësisht nga Komandanti i KFOR-it.
6. Kurrfarë procedure penale që përfshin veprën nga ky nen nuk mund të fillohet apo të
vazhdohet kundër asnjë refugjati në mirëbesim ose kundër personit të zhvendosur brenda
vendit, që vjen nga territori ku jeta apo trupi i tij ose liritë apo të drejtat themelore janë të
rrezikuara, me kusht që ai t’i jetë paraqitur policisë apo KFOR-it brenda një kohe të
arsyeshme dhe të tregojë arsye bindëse për kalimin e vendkalimit apo pikës kufitare të
paautorizuar.

1.4.5.9 Nxitja e urrejtjes, përçarjes ose mosdurimit kombëtar, racor, fetar apo etnik
1. Kushdo që nxit ose përhap publikisht urrejtje, përçarje ose mosdurim midis grupeve
kombëtare, racore, fetare, etnike apo grupe tjera të tilla që jetojnë në Republikës e Kosovë,
në mënyrën e cila mund të prishë rendin publik, dënohet me gjobë ose me burgim deri në
pesë (5) vjet.
2. Kushdo që në mënyrë sistematike ose duke keqpërdorur pozitën apo autorizimet e tij kryen
veprën nga paragrafi 1. i këtij neni ose shkakton trazira, dhunë ose pasoja të tjera të rënda me
kryerjen e veprës së tillë, dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.
3. Kushdo që kryen veprën penale nga paragrafi 1. i këtij neni përmes shtrëngimit, rrezikimit
të sigurisë, përqeshjes së simboleve kombëtare, racore, etnike apo fetare, duke dëmtuar
pasurinë e personit tjetër ose duke përdhosur monumentet apo varrezat, dënohet me burgim
prej një (1) deri në tetë (8) vjet.
4. Kushdo që në mënyrë sistematike ose duke keqpërdorur pozitën apo autorizimet e tij kryen
veprën penale nga paragrafi 3. i këtij neni ose shkakton trazira, dhunë ose pasoja të tjera të
rënda me kryerjen e veprës së tillë, dënohet me burgim prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet.
1.5

Nocionet themelore të së Drejtës Penale

Ky kapitull është ndarë në disa pjesë që ndihmojnë për të krijuar kuadrin teorik të të gjithë
punimit në mënyrë të qartë dhe logjike, ku është shqyrtuar literatura që përfshinë nocionin e
të Drejtës Penale
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E drejta penale mund të thuhet dhe të shqyrtohet në kuptim të dyfishtë – si degë e së drejtës
pozitive juridike dhe si degë e shkencës juridike. Kuptuar mënyrën e parë e drejta penale 1
është sistem i të drejtave dhe rregullave ligjore me të cilin përcaktohen veprat penale dhe
sanksionet penale si dhe kushtet për zbatimin e tyre ndaj kryerësve të veprave penale me
qëllim tëmbrojtjes së të mirave materiale të vlerave më të rëndësishme të shoqërisë. Një
definicion i atillë sipas të cilit e drejta penale është sistem i të gjitha dispozitave ligjore me
të cilat një shtet i rregullon dhe përcakton sjelljet që konsiderohen vepra penale, dhe cilat
dënime dhe sanksione të tjera penale, dhe në çfarë kushtesh mund të zbatohen ndaj kryerësve
të tyre.
Nga këto definicione del se nocioni i së drejtës penale përmban elementin formal dhe
material.
Elementin material, respektivisht përmbajtjen e së drejtës penale e përbëjnë definimi i veprës
penale, përgjegjësisë penale dhe sanksionit penal, me qëllim të realizimit të mbrojtjes –
funksionit garantues. Elementi formal na pasqyrohet që vepra penale si dhe sanksioni penal
bashkë me kushtin për zbatimin e tyre mund të definohen vetëm me ligj, që do të thotë se e
drejta penale është e drejtë ligjore. Pasi që rregullimi juridik është i definuar me një varg
ligjesh që me tërësinë e tyre e përbëjnë legjislacionin e një shteti, dhe se edhe e drejta penale
si e drejtë ligjore mund të vështrohet si degë e legjislacionit, respektivisht si degë e së drejtës
pozitive të një shteti.
Karakteristika materiale e së drejtës penale është e përbërë nga funksioni i tij i mbrojtjes së
të mirave shoqërore dhe e vlerave më të rëndësishme të shtetit të caktuar. Ajo mbrojtje
realizohet duke normuar, duke shqiptuar dhe duke i ekzekutuar sanksionet që kanë karakter
detyrimi, që zbatohen ndaj kryerësve të veprave penale me të cilat lëndohet ose rrezikohen
vlerat e mbrojtura. E drejta penale, i shpall disa sjellje të njerëzve si vepra penale duke
paraparë për kryerësit e tyre llojin e caktuar të masës së Dënimit ose sanksionit tjetër penal.
Nga kjo del edhe qëllimi i kësaj dege të drejtësisë. Dhe se në të vërtetë përbëhet nga ndikimi
në sjelljet njerëzore duke i orientuar se çka është e pa lejueshme dhe e ndaluar të veprohet, a
çka jo, që do të thotë, ndikon që njerëzit të sjellën në harmoni me ligjet dhe rregullat juridike.
Sipas kësaj, qëllimi i së drejtës penale nuk është vetëm në zbatimin e Dënimit ndaj të
padëgjueshmëve.
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Edhe përkundër këtij definicioni materialo-formal të nocionit të së drejtës penale, në teorinë
e së drejtës penale, na paraqiten definicione të njëanshme formale ose materiale. Definicionet
formale e definojnë të drejtën penale si tërësi ligjesh ose norma penale juridike në bazë të së
cilave organet e caktuara shtetërore – gjykatat i shqiptojnë dhe i zbatojnë sanksionet penale
ndaj kryerësve të veprave të ndaluara. Definicionet materiale megjithatë bazohen në atë se e
drejta penale është degë e drejtësisë me të cilën mbrohen interesat e caktuara, respektivisht
të mirat materiale ose vlerat tjera shoqërore. Përzierja e definicioneve formalo – materiale i
jep një shprehje universale të drejtës penale, që bazohet në parimet e përgjithshme të
përbashkëta, në shprehjet dhe institutet që e përcaktojnë karakterin e kësaj të drejte sipas të
cilave ajo dallon nga çdo e drejtë tjetër pozitive.
Megjithatë e drejta penale e secilit shtet veç e veç i ka karakteristikat e veta që janë pasqyrë
e raporteve politike dhe shoqërore – ekonomike të atij vendi në periudhën e caktuar kohore.
Sepse, e drejta penale, që shërben si mjet për ruajtjen e të mirave shoqërore dhe vlerave më
të rëndësishme të një vendi, duhet të jetë e atillë çfarë janë edhe raportet dhe sistemi i vlerave
të mbrojtura në atë shoqëri.
Nga aty na del dallimi në mes të së drejtës penale dhe shteteve të ndryshme respektivisht të
drejtës penale në atë shtet në periudha të ndryshme kohore.
E drejta penale e Kosovës është pjesë përbërëse e sistemit unik – juridik i cili në këtë sistem
e ka detyrën e veçantë. Detyra e saj është që ta sigurojë mbrojtjen, përforcimin dhe zhvillimin
e marrëdhënieve shoqërore – ekonomike dhe rregullimit shoqëroro – politik të vendit.
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DEKLARIMI I PROBLEMIT

Duke u nisur nga fakti se ka probleme të ndryshme rreth zbatimit të ligjeve në Kosovë,
të interpretimit të dispozitave- ndonjëherë edhe për përmbajtjen e dispozitave të caktuara,
është parë si më se e domosdoshme që nga ekspertët të bëhet komentimi I Kodit Penal të
Republikës së Kosovës dhe nxjerrja e kuptimit të duhur dhe të drejtë.
Komentari i Kodit Penal të Republikës së Kosovës ofron sqarime dhe shtjellime të neneve të
ligjit si dhe jep udhëzime për zbatimin e drejtë dhe adekuat të tij, sipas teorisë dhe praktikës
vendore dhe ndërkombëtare, duke mos lënë anash edhe të arriturat juridike në këtë drejtim.
Gjithashtu, ky komentar do të ndihmojë profesionistët e fushës juridike në institucionet e
Kosovës, që nga Ministritë, Gjykatat, Prokuroritë, Fakultetet Juridike si dhe të gjithë
bashkëpunëtorët profesionalë në kryerjen e detyrave të tyre gjatë zbatimit dhe kuptimit të
drejtë të këtij Kodi. Kjo do t’i kontribuojë krijimit të sigurisë juridike, mbrojtjes së interesave
të palëve në procedurë si dhe ngritjen e besueshmërisë së qytetarëve në institucionet e
Drejtësisë.
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METODOLOGJIA

Për të realizuar këtë punim është përdorur kjo meteodologji studimi:
Kërkimi primar – bazuar në: E drejta penale Ismet Salihu, Drejtën Penale nga Borisllav
Petroviq, të dhënat në Kodin Penal të Kosovës, Komentari i Kodit Penal të Republikës së
Kosovës .
Në fillim është përshkruart një vështrim i përgjithshëm në pika të shkurta për punimin dhe
qëllimin e këtij punimi.
Me fjalë të tjera, do të paraqitet mëyra e luftimit të krimit të organizuar duke ju referuar Kodit
Penal të Kosovës.
Jam përpjekur që të jap disa koncepte teorike në përgjithësi, në lidhje me veprat penale
kundër krimit të organizuar dhe rendit Kushtetues e në veçanti duke dhënë specifikime në
luftimin e krimit.
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KONKLUZA DHE REKOMANDIME

Këtu është përmbledhur në pika kryesore pjesa e përgjithshme e veprimit të legjislacionit
penal.
Veprim i legjislacionit penal do të thotë se ai është në fuqi dhe se gjykatat janë të detyruarata
zbatojnë atë në rastet konrete. Çdo ligj penal vepron në kohë të e caktuar, në territor tëcaktuar
dhe ndaj personave të caktuar. Kjo vlen edhe për Kodin Penal të Kosovës.
Së këndejmi, varësisht prej aspektit të vrojtimit, njihen tri lloje të veprimit të ligjeve penale
1) veprimi i ligjit penal në kohë,
2) në territor dhe
3) ndaj personave
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